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ABSTRAKT

Stacionet e autobusëve janë objekte që shërbejnë për transportimin e njerëzve dhe të
mallërave .Transporti është një ndër pikat kyqe që ndihmon në funksionimin normal dhe të
dobishëm të shoqërisë . Ky lloj sistemi i transportit ndihmonë shoqërinë, ekonominë ,
industrializmin , progresin komercial dhe krijon një shoqëri të organizuar . Pra , është njëra
nga shërbimet më esenciale , një forcë vitale për zhvillim të drejtë.

Stacionet e autobusëve shërbejnë si pikë për :
- Koncentrim ,
- Shpërndarje ,
- Ngarkim / shkarkim të pasagjerëve ,
- Shkëmbim ( automjeteve , pasagjerëve ) ,
- Deponi ( automjeteve , pasagjerëve ) ,
- Mirëmbajtje e automjeteve (autobusëve) ,
- Lehtësime dhe pajisje për përdoruesit (pasagjëret , stafin etj)
- Dokumentimin e lëvizjeve ,
- Sistem informimi .

Shërbimi i tyre është i lidhur ngushtë me lokacionin ku gjendet dhe me ambientin që i rrethon
. Po ashtu , ndikim të madh ka dhe kapaciteti që ai posedon si për perona ashtu edhe për
hapësirat dhe shërbimet tjera që ai duhet ti ofrojë .

Fjalët kyqe : Stacioni i autobusëve , transport , shërbim , pasagjerë , automjete .
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ABSTRACT

Buss stations serve for transportation of people and goods . Transport is the main point which
helps society to be normal and usefull . This sistem of transport helps society , economy ,
industrialism , comercial progres and creates an organized society . So , it is one of the most
esential serve , a vital force for right progres .

Bus station serves as a point for :
- Concentration ,
- Distribution ,
- Loading / Unloading passengers ,
- Exchange ( Vehicles , passengers ) ,
- Depository ( Vehicles , passenger ) ,
- Maintence of vehicles (Buses) ,
- Facilitation and equipment for users (Passengers , staff etc)
- documentation of movements , actions ,
- Information system.

Bus terminal services are tightly connected with the location where it is build and with the
sorrounding environment . As well , a large influence has also the capacity of buses platforms
and for the space and for other services that he should posses .

Key words : Bus station , transport , serve , passengers , vehicles .
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MIRËNJOHJE/FALËNDERIME

Falënderime dhe mirënjohje të pa numërta kam për familjen time që ka qenë gjithmonë
shtytja ime më e madhe e zhvillimit tim profesional dhe ka qenë gjithmonë e gatshme për të
më mbështetur moralisht , financiarisht dhe për të më dhënë vullnetin e duhur përgjatë këtij
rrugëtimi shumë të rëndësishëm për mua dhe jetën time , familja ka qenë shtylla më e
rëndësishme dhe e paluhatshme në realizimin e objektivave të mia .

Me respekt të veqantë falënderojë dhe i jam shumë mirënjohës mentorit te temës
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ndihmojë në realizimin e temës dhe po ashtu më ka udhëzuar profesionalisht përgjatë gjithë
periudhës së studimeve.

Gjithashtu falënderojë të gjithë kolegët , shoqërinë për ndihmën , sygjerimet dhe mbështetjen
e tyre në të gjitha aspektet.

Mirënjohje për stafin e UBT-së dhe të gjithë profesorët dhe asistentët për punën e
palodhshme dhe për pajisjen tonë me dituri përkatëse gjatë kësaj periudhe të studimeve.
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FJALORI I TERMINOLOGJISË

- STACIONI I AUTOBUSËVE : Vendi ku një autobus fillon dhe mbaron itinerarin e vet.
- TRANSPORT : Zhvendosja ( njerëzve apo mallërave) nga një vend ne një tjetër vend me automjet.
- STOP STACIONE : Stacione të vogla urbane , ku autobusi urban ndalon vetëm nëse është dikush duke
pritur për autobus apo nëse dikush dëshiron të zbres.
- TERMINAL STACIONE : Stacione të mëdha , me kapacitet të madh të pranimit të udhëtarëve

, autobusëve etj . Autobusët patjetër duhet të ndalen dhe të presin orarin e përcaktuar për të u
nisur.
- HIERARKI : Sistem i renditjes një pas një sipas statusit apo autoritetit.
- MOBILITET : Mundësi e lehtë dhe e lirë e lëvizjes .
- ORIENTIMI : drejtimi në të cilin është shtrirë ndërtesa shoqërore-hoteli,ndikohet nga
faktorët natyror klimatikë si : dielli dhe drejtimi I erës.
- SIPËRFAQJA E LOKACIONIT : Një term që paraqet madhësinë e pronës së ndërtesës.
- OMNIBUS : Nga gjuha latine përkthehet “për të gjithë” dhe me këtë emër janë emëruar
qerret me kuaj me destinim të transportimit të udhëtarëve.
- MJEDISI HIGJIENIK : Kushtet e përgjithshmë të higjienës në stacion që ndikojnë në
nivelin e komoditetit dhe shëndetin e shfrytëzuesve.
- HAPËSIRAT NDIHMËSE : Hapësirat fizike në stacion të dedikuara për mbështetje të
aktivitetëve dytësore brenda stacionit.
- ETAZHITETI : Fjalë që përdoret për të treguar lartësinë e një ndërtesë duke u mbështetur
në katet e tyre.
- HARTE TOPOGRAFIKE : Është harta e cila përcakton pjerrtësinë e terenit,varësisht prej
izohipseve ne mund ta kuptojmë pjerrtësinë e lokacionit.
- HAN / HANE : Bujtina të cilat kanë shërbyer për pushimin , ushqyerjen dhe fjetjen e
udhëtarëve dhe ndërrimin e kuajve të lodhur . Të ndërtuara afër rrugëve të rëndësishme
- OFIÇINA : Punëtori (automekanikë) për mirëmbajtjen e autobusëve .Rregullimi, servisimi i
autobusëve.- BIBLIOGRAFIA : Është tërë lista e materialeve që ju keni përdorur gjatë
përpilimit të një punimi
- REFERENCA : konsiston vetëm në materialet që janë cituar,parafrazuar etj, në përpilimin e
një punimi.
V

_____________________________________________________________________

1. HYRJE

-Tema e punuar shtjellon ndërtesën ekonomike - Stacion i autobusëve si ndërtim arkitektonik
me karakteristika të ndërtesave moderne . Stacioni ëshë një ndërtim i projektuar dhe i
dedikuar për mobilitetin e njerëzve dhe të mallrave , si nyje ndërlidhëse në rrjetin e gjerë të
infrastrukturës lokale , regjionale dhe asaj globale .
Stacionet e autobusëve janë shumë të nevojshme dhe janë të domosdoshme në mënyrë që
qarkullimi i njerëzve dhe mallërave të jetë sa më i lehtë dhe sa më i shpejtë. Si dhe rrjeti i
ndërlidhjeve të infrastrukturës në mes vendeve të jetë sa më i zhvilluar.
Këto shërbime të stacioneve të autobusëve dallojnë varësisht nga kategoria e stacionit.
Kategoria e stacionit , pozicionimi i tyre dhe mënyra e ndërtimit janë përcaktuesit kryesorë se
cilat shërbime duhet ti plotësojë , qofshin ato nevojat transportuese apo kritere të ndërtimit që
duhet ti përmbush ai ndërtim.

1.1 Historiku i transportit dhe stacionëve të autobusëve
-Mjeti i parë transportues i njohur si karrocë (qerre) e cila tërhiqej nga kuajtë u krijua nga
Blaise Pascal (France) në vitin 1662 e cila ishte popullarizuar shumë në atë kohë. Mirëpo ,
për shkak se tarifa e përdorimit të saj ishte shumë e lartë atë mund ta përdornin vetëm shtresa
e lartë e shoqërisë dhe pas 15 vitesh ajo tëndencë e zhvillimit të transportit publik mori fund.
Në vitin 1824 , John Greenwood (Anglez) siguroi një kalë dhe një qerre me disa ulëse dhe
fillojë shërbimin me omnibus nga Pedleton në Manchester dhe anasjelltas . Idea e tij
preliminare ishte që të ofrojë një shërbim , ndryshe nga karroca e postës , pa rezervime
paraprake dhe ku shoferi do marr dhe do zbres pasagjerë çdokund që i kërkohet . Kështu
fillojë të zhvillohet transporti publik çdoherë e më shumë .
Në mes të shekujve 17 dhe 19 , kuajtë me karrocë tani shërbenin rregullishtë për transport në
mes të shumë qytetëve të Europes . Duke u nisur dhe ndalur gjithmonë në objektin e
dizajnuar si han i cili ka siguruar një vend pushimi për udhëtarët dhe kuajt , në të njëjten kohë
pasagjerët janë shërbyer me ushqim dhe pije . Në han janë ndërruar kuajt e lodhur dhe është
bërë këmbimi i pasagjerëve. Pra , ka qënë stacioni i mjetit transportues (kuajt me karrocë)
dhe pasagjerëve e njëjta logjikë sikurse stacioni i autobusëve sot .
1

Hani i parë sipas një vizatimi (dëshmie) është ndërtuar në vitin 1789 në Sutton , Surrey .
Stacioni i parë “modern” i ndërtuar ishte PABT (port authority bus terminal) , i cili u hap në
vitin 1950 në qënder të Manhattan , New York në Amerikë .
Kishte terminale të vogla edhe më herët por që ishin pjesë e ndonjë objekti me destinim tjetër
prej stacionëve si psh: hoteleve , marketëve (Pazarëve) etj. Ndërsa , PABT ishte i pari stacion
i autobusëve i pavarur dhe me destinim të përcaktuar vetëm si stacion .

1.1.1 Historiku i transportit në trojet Shqipëtare
-Që nga antika , territori i Shqipërisë ka shërbyer si udhëkryq për rrugë të rëndësishme si
rruga Via Egnatia që ka lidh Adriatikun me Bizantinët . Pra , përmes rrugëve të Shqipërisë
është bërë lidhja e të gjitha shtetëve të ballkanit dhe më gjerë . Pastaj qysh në vitin 1930 ka
qenë i përgaditur një projekt për ndërtimin e disa rrugëve në Shqipëri por që fashisti Italian
Mussolini e ka anuluar . Dhe përderisa ka pasë kaq shumë rrugë të rëndësishme patjetër që ka
pasë edhe hane (bujtina) pushimi të ndryshme pushimi përgjatë rrugëve .

1.2 Projektimi arkitektonik i stacioneve të autobusëve
Këto ndërtesa mund të kenë efekt shumë pozitiv në zhvillimin e mirëfilltë të qytetit .
Konstruksioni i një stacioni të autobusëve mund të krijojë shumë atraktivitet për zonën në të
cilen ndërtohet , poashtu mund të sjellë interesimin e shumë kompanive dhe ndërtesave
kolektive Një stacion i projektuar mirë gjithashtu rritë sasinë e udhëtarëve .
Projektimi arkitektonik i kësaj ndërtese është shumë i ndërlidhur , me shumicën e ndërtesave ,
me kërkesat dhe pritshmëritë e banorëve ose në këtë rast të udhëtarëve . Një studim i bërë me
udhëtarët që shfrytëzojnë transportin publik tregon se ambienti i zonave të pritjes është
shumë i vlefshëm për udhëtarët . Me rritjen e kualitetit të zonave të pritjes gjithashtu rritë
edhe kualitet e të gjithë udhëtimit gjë që ndikon direkt edhe në rritjen e udhëtarëve .
Disponueshmëria e tualeteve , ulëseve të rehatshme dhe mjedisi higjienik në një ambient të
brendshëm rritë atmosferën në zonat e pritjes .
Natyrisht siguria është shumë e rëndësishme për udhëtarët të cilët kalojnë nëper ndërtesë .
Vetë prezenca e njerëzve që kalojnë nëper ndërtesë jep ndjenjë sigurie te udhëtarët . Prezenca
e dyqaneve dhe kafeneve rezulton me një stacion të përgaditur me staf në orare të ndryshme
dhe kjo jep ndjenjë të sigurisë gjithashtu .

2

Sekuritët/Rojet janë gjithashtu të nevojshëm në stacion . Në Suedi është e konfirmuar
rregullorja që në objektet publike ndriqimi duhet të dizajnohet me shumë kujdes dhe të ketë
intensitet të madh që përdoruesit të ndihen të sigurtë . Sasi e madhe e qelqit në fasadë
gjithashtu jep ndjenjë të sigurisë për udhëtarët . Në fund , orientimi dhe aspektet arkitektonike
kanë vlerë shumë të madhe për udhëtarët.

1.2.1 Aspekti psikologjik / funksional në stacione të autobusëve
Dendësia e madhe e njerëzve që mund të jetë në stacion rritë rrjedhën e udhëtarëve .
Sekuenca e lëvizjes tregon aktivitetet e mundshme të udhëtarit gjatë kohës që qëndron në
stacion . Së pari një udhëtarë hynë përmes hyrjes , pastaj mundohet të gjejë informata përmes
ekranit informues apo mënyrë të ngjajshme për të parë se ku është dhe ku dëshiron të shkojë .
Pastaj udhëtari përpara se të kalojë në platformë apo në vendin e pritjes ai do të dojë të blejë
biletën pastaj kalon . Pra ,

Fig.1 Skema funksionale në stacion të autobusëve.

është mënyra që do të shërbente më së miri dhe më rrjedhshmëri të plotë një udhëtarë
përgjatë shfrytëzimit të stacionit të autobusëve .
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Kategorizimi i stacioneve të autobusëve
Lokacioni i stacioneve është i lidhur shumë ngushtë me shërbimin që ai plotëson ,andaj edhe
kategorizimi specifik i tipologjive të stacioneve vjen si nënkategorizim i tri grupeve:
-Stacionet nodale : Të njohura ndryshe edhe si stacionet qendrore apo nyjore ,janë stacione të
cilat ndërtohen në brendi të qyteteve duke i’u përshtatur nevojave urbane . Zakonisht janë të
parafabrikuara dhe ndërtohen afër nyjeve ku ndërpriten rrugë të qytetit , në këtë mënyrë janë
shumë më funksionale.
-Stacionet sub-nodale : Janë stacione nën-qendrore , të cilat ndërtohen në periferi të qytetit
për nga mënyra e ndërtimit dhe funksionit janë të njëjta me stacionet nodale.
-Stacionet ndër-qytetërore : Janë stacionet të cilët zotërojnë hapësirë më të madhe , kapacitet
më të madh si për autobusë poashtu edhe për shfrytëzuesit dhe stafin punues , përmbajnë
hapësira për destinime të ndryshme që janë në shërbim të shfrytëzuesve , zakonisht ndodhen
në një pikë të veqantë që lidhë dy apo tri rrugë të rëndësishme të qytetit.

2.2 Ndarja e stacioneve të autobuëve sipas lokacionit dhe shërbimeve
Stacionet e autobusëve përdoren kryesisht për lëvizje mbrenda qytetit apo jashtë tij.
- Mbrenda qytetit janë stop stacionet që shërbejnë lëvizjen e pasagjerëve dhe mallërave për
mbrenda qytetit . Stop stacionet kanë vetëm një qasje (peron) për autobusë në të cilin bëhet
shpejtë këmbimi i pasagjerëve dhe mallërave , autobusët që shërbejnë për lëvizje mbrenda
qytetit njihen si autobus urban dhe janë më të shpesh në orarë në mënyrë që lëvizja nëper
qytet të jetë më e shpejtë dhe më e lehtë,
- Jashtë qytetit janë terminal stacionet që shërbejnë lëvizjen e pasagjerëve dhe mallërave nga
qyteti në qytet ( shteti në shtet , kontinenti në kontinent ) . Terminal stacionet kanë shumë
qasje (perona) për autobusë në të cilët bëhet këmbimi i pasagjerëve dhe mallërave , autobusët
që shërbejnë për lëvizje jashtë qytetit njihen si autobus terminal apo si autobusët transfer dhe
janë më të rrallë në orarë në vartësi prej lokacionit ( vendit se ku do shkojë) .
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2.3 Hierarkia e stacioneve të autobusëve:
- stacion autobusi me bazë në rrugë ,
- stacion autobusi i dalë buzë rrugës ,
- stacion autobusi i ndarë prej rrugës .

- Stacion autobusi me bazë në rrugë , është stop stacion ku autobusi vetëm merr shiritin afër
trotuarit ku edhe është e shënjuar korsia me shenjë komunikacioni që tregon që i takon stop
stacionit dhe bënë këmbimin e pasagjerëve.
- Stacion autobusi i dalë buzë rrugës , është stop stacion ku autobusi lëshon rrugën për të mos
penguar komunikacionin dhe kyqet në shiritin e dalë që qon në stop stacion ku shumë lehtë
bënë këmbimin e pasagjerëve .
- Stacion autobusi i ndarë prej rrugës , është stacion terminal ku për dallim prej stop
stacionëve ky llojë stacioni përmban elemente shumë me shumë si qasje (perona) të shumëta
për autobusë , objektin me hapësira të ndara për pasagjerë , mallëra , depo , informacione etj ,
si dhe hapësirat e gjelbërta , oborrin , parkingjet dhe elemente të tjera përcjellëse.

2.4 Kategorizimi në bazë të madhësisë dhe dendësisë së qytetit ku do ndërtohet stacioni i
autobusëve:
a) Qytete të vogëla,
b) Qytete të mesme,
c) Qytete të mëdha.

a) Në qytete te vogëla hapësirat e stacionit janë më të reduktuara për shkakë të numrit të
pëdoruesëve që nuk është shumë i madhë dhe përmbajtja e këtyre ndërtesave si dhe
organizimi i parcelës në qytete të vogëla është :
- Korsia ardhje/shkuarje për autobusë ,
- Hapësira për ndalje (peronët) ,
- Platforma ,
- Dhoma për pritje ,
- Inspektoriati/administrata ,
- Kioska ,
- Tualetet (publike & të stafit) .
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b) Në qytete të mesme përmbajtja dhe hapësirat janë më të shumëta në mënyrë që të jetë
shërbimi sa më adekuat . Stacioni në këtë rast përmban:
- Korsinë ardhje/shkuarje për autobusë ,
- Hapësirën për ndalje (peronët) ,
- Parkingjet për autobusë ,
- Ofiçina/punëtoria e mirëmbajtjëes ,
- Dhoma e pritjes + Informacioni ,
- Byfe (kafene+restaurant) ,
- Zyre për blerjën e biletave ,
- Inspektorët / administrata ,
- Kioska ,
- Tualetet (publike & të stafit) .
c) Në qytete të mëdha hapësirat përshtaten me nivelin e popullësisë . Pra , hapësirat përveq që
janë më të shumëta në numer , janë edhe më të mëdha se sa në qytete të vogëla dhe të mesme.
Stacioni i projektuar për qytete të mëdha përmban :
- Korsitë për ardhje dhe shkuarje,
- Hapësirën për ndalje (peronët) ,
- Parkingjet për autobusë ,
- Ofiçina/punëtoria e mirëmbajtjëes ,
- Depo e ofiçinës ,
- Dhoma e pritjes + Informacioni ,
- Byfe (kafene+restaurant) ,
- Byfe/Mensa për staf ,
- Zyre për blerjën e biletave ,
- Kioska
- Hapësirë për depozitim ,
- Hapësirë për bagazhe dhe gjërat e humbura ,
- Inspektorët / administrata ,
- Tualetet ( publike & të stafit ) .
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2.5 Kategorizimi në bazë të peronave dhe dimensionet adekuate të standartizuara :

- Rasti kur peronat janë shiritë shtesë , pjesë e korsisë së lëvizjes
Metoda e thjeshtë e vendosjes së peronave , por mjaftë funksionale ku autobusit i duhet
vetëm të lëshojë korsinë dhe ti afrohet platformes ku pa penguar kryen shërbimin e tijë dhe
prapë qaset në korsinë për lëvizje . E metë e kësaj metode është se kërkon 17.5 metra
hapësirë për një autobusë në mënyrë që të arrihet funksionaliteti i plotë , poashtu afësia e
peronit me platformen konsiderohet rrezik për pasagjerët.

Fig.2 Rasti kur peronat janë shiritë shtesë , pjesë e korsisë së lëvizjes.
(burimi: http://moodle.ubt-uni.net )

- Rasti kur peronat janë të ndarë në kënd 30 shkallë nga korsia
Me anë të kësaj metode arrihet siguri e plotë për pasagjerë ndërsa autobusit i duhet të lëshojë
korsinë e të drejtohet në kënd 30 shkallë për të qenë në peron dhe për të shërbyer pa pengim
dhe lehtasi afër platformes . E metë e kësaj metode është afërsia që autobusët kanë ndërmjet
veti dhe gjatë kthimit mbrapa ata përveq që mund të shkaktojnë aksident në autobusin që e
kanë afër poashtu këndi i shikimit është i kufizuar përtej autobusit fqinjë .

Fig.3 Rasti kur peronat janë të ndarë në kënd 30 shkallë nga korsia.
(burimi: http://moodle.ubt-uni.net ).
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- Rasti kur peronat janë të ndarë nga korsia e lëvizjes në kënd 60 shkallë
Megjithëse kjo metodë kërkon mjaftë hapësirë për t’u realizuar , kjo është metoda më e
sigurt si për pasagjerët ashtu edhe për autobusët për arsye se platforma është shumë mirë e
projektuar dhe lejon qasje në autobusë shumë lehtë pa u rrezikuar fare . Poashtu , autobusët
kanë mundësi të marrin hark shumë lehtë për t’u kthyer dhe kanë kënd të shikueshmërisë
shumë të mirë si dhe distanca në mes të autobusëve dhe peronave është mjaftë e madhe në
këtë mënyrë mundësia për të shkaktuar aksident është tejet e vogël .

Fig.4 Rasti kur peronat janë të ndarë nga korsia e lëvizjes në kënd 60 shkallë .
(burimi: http://moodle.ubt-uni.net )

- Rasti kur peronat kanë kënde të ndryshme prej korsisë së lëvizjes
N’varësishtë prej parcelës dhe mënyrës së organizimit , mundësi tjetër është edhe mënyra
harkore . Rasti kur peronat kanë kënde të ndryshme prej korsisë së lëvizjes dhe funksionojnë
në hark edhe korsia është në hark në mënyrë që ti përshtatet plotësisht formës .

Fig.5 Rasti kur peronat kanë kënde të ndryshme prej korsisë së lëvizjes.
(burimi: http://moodle.ubt-uni.net )
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3. ANALIZAT E LOKACIONIT

3.1 Pozicioni dhe orientimi i lokacionit

Lokacioni gjindet në lagjen Arbëria të qytetit të Klinës , në afërsi të rrugës Abedin Rexha dhe
Ukë e Shaban Sadiku , me koordinata 42.60 shkallë në veri dhe 20.57 shkallë në jug.

Fig.6 Pozicioni i lokacionit dhe orientimi në kuadër të qytetit
(Burimi:Hulumtimi)

- Lokacioni në raport me qytetin është në një distancë të afërt , përkatësishtë në jug të qytetin
vetëm 1.2 km larg nga qendra . Zhvillimi i qytetit të Klinës ka filluar me hov të madh nga të
gjitha anët por më shumë nga kjo anë , ana jugore . Arsyeja është e thjeshtë pse po orientohet
qyteti nga kjo anë ngase infrastruktura është më e mirë , toka poashtu si për ndërtim edhe për
bujqësi pasi që ka 2 lumenjë afër , dhe se kjo rrugë të shpie në drejtim të magjistrales Pejë –
Prishtinë e cila ka frekuentim shumë të madh të njerëzve dhe veturave ndërsa anët tjera si
rruga për në Istog dhe ajo për në Skenderaj nuk janë të tilla
- Orientimi i lokacionit është në drejtim veriperëndim-juglindje . Ky orientim absorbon
diellosje dhe ndriqim natyral të bollshëm. Poashtu , për shkak se në afërsi gjinden rrugë të
cilat lidhin qytete dhe magjistrale të qytetëve të ndryshme lokacioni shërben shumë mirë për
krijimin e stacionit të autobusëve ku nuk do të pengohej aspak rrjedhshmëria e autobusëve .
Po ashtu lokacioni ka një hapësirë të mjaftueshme për të gjitha shërbimët përcjellëse të
stacionit që e ndihmojnë të jetë sa më kompakt dhe i shfrytëzueshëm .
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3.2 Dimensionet e parcelës dhe sipërfaqja

Fig.7 Dimensionet e parcelës (dimensionet e objektit egzistues)

3.3 Kushtet urbane - Plani Zhvillimor Komunal i Klinës 2016-2020
Sipërfaqja totale : 6448 m2

Vlera e indexit

Përllogaritja

ISHP

0.2

1290 m2

ISHPN

1.2

7737 m2

ISGJ

0.5

3224 m2

ETAZHITETI

III - V

5 kate

Tabela.1 (Plani zhvillimor komunal i Klinës 2016-2020 )
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3.4 Qasjet dhe infrastruktura në lokacion

Qasja në lokacion për automjete mund të bëhet direkt nga rruga kryesore dhe ajo dytësore
përgjatë pjesës lindore dhe jug-perëndimore të lokacionit duke mos shkaktuar pengesë në
komunikacion. Ndërsa për këmbësoret qasjen më të lehtë e bënë të mundshme hapësira e
dedikuar (trotuari) për këmbësorë që kalon përgjatë rrugës kryesore (pjesa lindore).

Qasja 1 :
Rruga kryesore ( Abedin Rexha )
Qasja 2 :
Rrugë dytësore ( Ukë dhe Shaban Sadiku )

Fig.8 /Tab.3.- Qasjet dhe infrastruktura në lokacion ( burimi:Hulumtimi)

- Qasja 1 : Rruga Abedin Rexha që përkufizon lokacionin nga ana lindore , njëherit është
edhe rrugë kryesore ofron mundësi të lehta për qasje në lokacion të drejtpërdrejtë nga
komunikacioni kryesorë .
- Qasja 2 : Rruga Ukë dhe Shaban Sadiku që përkufizon lokacionin nga ana jug-perëndimore
, njehërit është edhe rrugë dytësore ofron mundësi të qasjes në lokacion duke kaluar në mes të
lagjes që është afër dhe lokacionit të përzgjedhur .
Qasja 1 është mënyrë dhe mundësi më e drejtpërdrejtë dhe më e lehtë e qasjes së autobusëve
drejt lokacionit mirëpo synimi është që të dy rrugët që kufizojnë lokacionit të shfrytëzohen
për qasje dhe dalje për të arritë funksion dhe rrjedhëshmëri në lokacion.
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3.5 Topografia e lokacionit

Nga harta vërejmë se i gjithë lokacioni ka shtrirje të njëtrajtshme dhe brenda një izohipse të
vetme, pra lokacioni është pothuajse tërësishtë i rrafshët, me një pjerrtësi të vogel nga ana
veri-lindore dhe nga ana jug-perëndimore.

Fig.9 Harta topografike e lokacionit (burimi:Arcgis.com & Hulumtimi)

3.6 Diellosja , erërat , zhurma & ndriqimi

Ndriqimin dhe diellosjen lokacioni e merr nga ana jugore , jug-lindore dhe jug-perëndimore.
Burimet e zhurmës janë nga rruga kryesore dhe dytësore që përkufizojnë lokacionin në anën
lindore dhe jug-perëndimore. Burim zhurme konstant është qarkullimi i mjeteve motorrike,
komunikacioni që qarkullon në këto dy rrugë (Rr.Abedin Rexha , Rr.Ukë e Shaban Sadiku) .
Erërat në lokacion atakojnë nga pjesa veriore,veri-lindore dhe pjesa veri-perëndimore.

Fig.10 Diellosja,ndriqimi,erërat,zhurma në lokacion (burimi:Hulumtimi)

12

___________________________________________________________________________
3.7 Rrethina urbane arkitektonike

Zona është kryesisht e përbërë nga ndërtesa me etazhitet të mesëm dhe me etazhitet të ulët.
Ndërtesa ekonomike - Stacioni do ti përshtatej kësaj siluete mjaftë mirë.
Ndërtesat në këtë zonë kryesisht kanë etazhitet : p+1,p+2,p+3 dhe p+4

Ndërtesa me etazhitet të mesëm ( p+3 , p+4 )

Ndërtesa me etazhitet të ulët ( p+1 , p+2 )

Gjelbërimi
Rrugët
Rr.1 – “ Abedin Rexha “
Rr.2- “ Ukë e Shaban Sadiku “

Fig.11 / Tab.4 - Rrethina & Legjenda urbane arkitektonike
(burimi:Hulumtimi)

Përparësi e rrethinës urbane afër lokacionit të përzgjedhur është se ka një rregullësi në vehte
nuk është e mbingarkuar shumë andaj jep mundësi që si zonë edhe stacionin ta posedojë në
mënyrë të rregullt të projektuar , duke rritë vlerën urbane arkitektonike të zonës njëkohësisht
i rritë kualitetin jetës në këtë hapësirë.
13

________________________________________________________________
4. PËRMBLEDHJE

Që një shtet të jetë i suksesshëm dhe cilësor , duhet të i plotësojë nevojat që mund të shfaqen
në cdo sferë të jetës . Cilësia dhe komoditeti që i ofrohet qytetarëve e bënë shtetin të jetë shtet
i suksesshëm apo jo i tillë . Lëvizja e lirë dhe e lehtë e qytetarëve ndikon shumë në
mentalitetin e vendit si në pozitivitet ashtu dhe intelektin e tyre . Një vend i izoluar pa
mundësi të lëvizjes vjen deri te më e keqja , të menduarit negativ , mos zhvillim i drejtë ,
krjimi i ghetto-ve etj . Mundësitë më të lehta dhe më të lira të lëvizjes janë përmes transportit
hekurudhor dhe atij rrugorë (Autobusëve) . Pra , në mungesë të stacionit të trenave dhe
stacionit të autobusëve një vend apo një popull nuk mund të ketë zhvillim të drejtë ngase
është ndër nevojat bazike të tyre . Por , edhe një stacion i projektuar jo mirë dhe jo funksional
do shpiente tek të njëjtat simptoma . Mirëpo me anë të projektimit të stacionit duke
përmbushur kritere adekuate të standartizuara ne shumë lehtë mund të i plotësojmë nevojat e
qytetarëve të vendit si dhe të tërheqim edhe turizëm që ta vizitojnë Kosovën e Klinën .
Këtë mund ta arrijmë vetëm duke bërë punë shembullore bie fjala në cdo sferë që i duhet këtij
shteti të krijojë imazhin e duhur që ndoshta edhe e kemi humbur për momentin , një ndër to
që ka vlerë të pakontestueshme është edhe arkitektura.
Ne si arkitekt duke krijuar atë që ne dimë më së miri , shumë lehtë mund të shëndrrohemi në
ambasadorët më të mirë të vendit tonë.
Klina njihet për shumë bukuri natyrore e vende turistike , por që shumë pak vizitohen nga
vetë qytetarët e vendeve tjera në Kosovë se lëre më nga të huajtë . Një ndër shkaqet kryesore
është se turistët e kanë shumë të vështirë të vijnë në Klinë , në mungesë të linjave si të
tranportit hekurudhorë ashtu edhe atij rrugorë (autobusëve) .
Nga kjo unë kam arritur në përfundim që një ndërtesë e karakterit të tillë , e punuar sipas
standarteve dhe normativave globale të mirëfillta, duhet të bëhet sa më shpejtë në këtë qytet .
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5. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Arsyeja e përzgjedhjës së këtij lloji të ndërtimit është mungesa e stacionit në qytetin e Klinës
. Kjo ka qenë problematika kryesore që më ka shtyrë të zgjedhë këtë lloj të ndërtimit.

- Qyteti i Klinës vuan nga mungesa e stacionit të autobusit qe nga lufta e viteve 1998-99 , qe
kur stacioni që ekzistonte u dëmtua nga lufta . Klina para së gjithash është një qytet mjaft
aktiv, ka bukuri të shumëta natyrore dhe vende që ja vlenë për ti vizituar, por që për shkak të
mungesës së stacionit dhe linjave të autobusëve vizitorët e kanë shumë të vështirë të arrijnë ti
shohin ato bukuri. Si rrjedhojë e kësaj , kam zgjedhur lokacionin ku ishte stacioni i më
hershëm jashtë qëndres të qytetit, që të ja rikthejë identitetin asaj zone dhe gjithë qytetit . Po
ashtu të u’a mundësojë çdo turisti ta ketë më të lehtë ta vizitoj Klinën dhe në këtë mënyrë po
ashtu rritet dhe turizmi .

- Lokacioni është përzgjedhur jashtë qëndres edhe për arsyen që qyteti në qënder është
ngulfatur me ndërtime të larta dhe për të tërheqë zhvillimin e qytetit më shumë nga kjo zonë
pasi që vetëm ka filluar ngadalë qyteti të orientohet jashtë qëndres.

-Për deklarimin e problemit un zhvillova dy intervista shumë të vlefshme , njërën me
qytetarët dhe banorët e zonës së përzgjedhur dhe tjetrën me drejtorin e urbanizmit dhe
mbrojtjës së mjedisit të qytetit të Klinës. Të cilat më ndihmuan shumë si në përzgjedhjen e
lokacionit poashtu edhe u informova se qfarë kërkohet të behët në atë zonë dhe se sa është i
nevojshëm stacioni që do të projektohet nga unë dhe ndërtohet në atë zonë. Gjatë intervistës
unë kuptova rëndësinë e projektit tim.
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- Intervista me <30 qytetarë :
Pyetja ishte : A është i nevojshëm stacioni i autobusëve në Klinë dhe pse ?
dhe a është i parapelqyeshëm lokacioni i përzgjedhur ?

Tabela 3. Grupet e synuara per intervistim
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20-30 vjeqarë

30-40 vjeqarë
I domosdoshëm

40-60 vjeqarë

I nevojshëm

60+

jo dhe aq I nevojshëm

Nga 20-30 vjeqarë

Nga 30-40 vjeqarë

Nga 40-60 vjeqarë

60+

Nuk është i nevojshëm

Shumë i nevojshëm ,

Shumë i nevojshëm ,

Natyrisht se është i

, është i domosdoshëm

quditëm si kemi mbet

edhe pleq e t’rinjë me

nevojshëm . . Vendi

. Lokacioni është

ende pa të .

shfytëzu se mundëson

është i mirë shumë ,

shumë i mirë ngasë ka

Lokacioni është mjaft i

lëvizjen e lirë ,

është afër edhe i ka

hapësirë të

mirë ngase është

Lokacioni është shumë

krejt sherbimet e

mjaftueshmë dhe është

shumë lehtë i qas’shëm

i mirë edhe stacioni i

nevojshme afër.

afër rrugës kryesore.

prej rrugës kryesore.

mëhershëm i Klinës në
atë vend ka qenë.

- Intervista me drejtorin e urbanizmit dhe mbrojtjës së mjedisit:
Pyetja ishte : është i nevojshëm stacioni i autobusëve në Klinë dhe a është i parapelqyeshëm
lokacioni i përzgjedhur ?
Përgjigjja : Ndër detyrat që ne i kemi percaktuar me domosdoshmëri për ti përfunduar sa më
shpejtë të jetë e mundur është edhe stacioni dhe jemi në fazën e përzgjedhjes së lokacionit ku
prej tre lokacionëve të propozuar, më i parapelqyeri është lokacioni që edhe e paskeni
përzgjedhë për ta zhvillu detyrën e juaj shkollore.
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6. SKEMA E NDËRLIDHJEVE FUNKSIONALE

Fig.12 (Burimi: Hulumtimi)
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7. DETYRA PROJEKTUESE

NDËRTESË EKONOMIKE – STACION I AUTOBUSËVE
Në kuadër të lokacionit të përzgjedhur me sipërfaqe (6448 m2) të projektohet objekti
ekonomikë – stacion i autobusëve i kategorisë së qytetëve të mesme (50.000+ banorë) (sipas
sistemit të klasifikimit për qytete të mesme) në përputhje të plotë me nevojat e qytetit .

7.1 Kushtet teknike të funksioneve kryesore

Të dhënat e përgjithshme:
Kjo ndërtesë ekonomike është projektuar që ti përmbushë kapacitetet dhe nevojat e një qyteti
të kategorisë së mesme për nga dendësia e popullësisë .
Etazhiteti i kësaj ndërtese është B+P+0
-Në bodrum janë të vendosura kthinat teknike si : kthina për ngrohjen qendrore,kthina për
instalimet elektrike,instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimit,dhe hapsira e mirëmbajtjes.
Gjithashtu bodrumi ka depo dhe punëtori e cila ka mundësi që të pranojë dhe punojë
materiale të nevojshme për ndërtesën si p.sh: inventarin .
-Përdhesa është e përbërë nga disa hapsira të ndryshme të ndara sipas disa niveleve.
Është niveli hyrjes dhe zonës së pritjes (holli) që ofron një hapësirë komode për pritje ,
pushim dhe për rekreim (e pajisur me internet).
Në përdhesë është i vendosur restauranti dhe kuzhina me të gjitha kthinat përcjellëse. Duke i
përmbushur kështu nevojat optimale me 237m2 restaurant dhe 118m2 kuzhinë .
Po ashtu në përdhesë gjindet edhe administrata me sallë për takime dhe mbledhje .

7.2 Përmbajtja e ndërtesës

*Baza e Bodrumit

- Komunikimi horizontal (koridori,rampa)
- Kthina teknike për ngrohjen qendrore (40 m2)
- Kthina teknike per instalime elektrike dhe ujesjelles ( 10 m2 + 10 m2)
- Hapësira e puntorisë me kthinat përcjellëse (120 m2)
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*Baza e përdhesës

- Komunikimi horizontal (koridori)
- Holli për pritje (330 m2) :
-Sigurimi (6 m2),
-Kontrolluesit e kamerave (10 m2),
-Mirëmbajtësja (4.5 m2),
-Biletë shitësit (36 m2),
-Agjensionet (50 m2),
-Kthina për nënat me foshnje (13 m2)
-Wc për femra dhe meshkuj (88 m2)
- Administrata (277 m2) :
-Zyre për drejtorin (44 m2),
-Zyre për sekretareshë (27 m2),
-Zyre për menagjer dhe 3 kontrollerë (65 m2),
-Sallë për mbledhje dhe konferenca (45 m2),
-Emergjenca (15.5 m2),
-Policia (17.5 m2),
-Wc për femra dhe meshkuj (32 m2)
- Restauranti (‘’european line’’) (168 m2)
-Wc për femra dhe meshkuj (36 m2)
- Kuzhina ( 112 m2)
-Kuzhina e ngrohtë dhe ftohtë (62 m2)
-Zhveshtoret dhe depotë (50 m2)

7.3 Përshkrimi teknik
*Holli përmban në vehte:
Hapësirën e kalimit tranzit ku mund të bëhet kalimi i drejtpërdrejt nga hyrja për te platforma
pa u penguar , hapësirën për pritje ku gjinden karrigat si dhe i tërë holli do ketë internet gjë që
tërheq më shumë udhëtarë dhe njëkohësishtë ofron komoditet gjatë pritjes .
*Restauranti është i projektuar sipas ‘’European Line’’ apo njohur ndryshe linja europiane.
Kjo linjë përmban kuzhinën me dy pjesët e saj, pjesën e ngrohtë dhe pjesën e ftohtë,
hapësirën për enët e lara dhe ato të palara , hapësirën e servimit , depot e materialeve të
ndryshme që furnizohen direkt nga hyrja ekonomike , garderoba e veçuar që do të mund të
përdoret vetëm nga punonjësit , po ashtu nyjet sanitare që i takojnë vetëm klientëve dhe stafit.
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*Shtëpiaku është kthina të cilën do ta shfrytëzojë mirëmbajtësi i ndërtesës . Kjo kthinë
përmbanë një hapësirë për pushim të punëtorit dhe banjo private, kthinat teknike që do të
shërbejnë për rrobat e lara dhe ato të palara.
* Administrata përmban hapësira të ndara si zyra për drejtorin e cila përmban në vete zyren
për sekretareshë si dhe kontakt të drejtpërdrejtë me sallën për takime pastaj zyra për
menagjerin , zyra të përbashkët për IT, për speakerin (informues zëri) dhe 2 ndihmës
administratorët dhe nyjet sanitare për stafin e administratës.
*Salla e takimeve me afër 40m2 është projektuar që të mundësoj mbajtjen e takimeve
optimale , qofshin ato takime të rezervuara apo edhe të stafit të stacionit të autobusëve . Në
këtë hapësirë është e vendosur një mini-biblotekë e paisur me libra e cila do të shërbente
mjaft mirë për lexim.
*Hapësira e dedikuar për polici së bashku me emergjencën është bërë për sigurinë e
udhëtarëve , klientëve dhe të vetë stafit .

7.4 Struktura e ndërtimit
Struktura dhe mënyra e ndërtimit të këtij objekti është si në vijim.
*Konstruksioni i këtij hoteli është sistem konstruktiv skeletor me themel të vequar,
shtyllat janë me dimensione 30x30 me material beton arme.,
*Kulmi është i rrafshët i pashfrytëzuar , i mbuluar me llamarinë.
*Fasada është e thjeshtë nga betoni dhe fasadë strukturale . Në pjesën ku gjendet restauranti
është përdorur fasada strukturale me korniza alumini si dhe në pjesën ballore dhe të pasme të
ndërtesës është përdorur fasada strukturale.
*Veçantia e këtij objekti në fasada është përdorimi i mbulojës së peronave dhe platformës me
shtylla prej betonit të armuar duke perdorur kapriatë për t’a mbajtë mbulojën e cila është prej
llamarine gjë që i jep pamje të mahnitshme sidomos në fasaden e pestë

7.5 Ndriqimi
Ndriqimi I hapsirës është I lidhur ngushtë me funksionin. Si ndriqimi I tepruar ashtu edhe
mungesa e tij luajnë rol të madh në arkitekturë.
Në projektimin e stacioneve dhe të çdo ndërtesë kujdes të veqantë duhet ti kushtohet
ndriqimit. Ai duhet të jetë adekuat në mënyrë që të ketë ndikim pozitiv në komoditetin e
brendshëm të stacionit në këtë rast .
Ndriqimi është llogaritur të mirret dikun 20-25% të sipërfaqeve të lartëcekura.
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